



How can INGOs get better? Duncan Green’s ‘surprisingly interesting’






from  one  end  (fundraising)  to  the  other  (programmes  and  advocacy).  Not  only
that, but some of  them at  least are expanding their role from ‘keeping score’  for
their  organizations  to  a  more  frontline  role  of  using  cash  to  create  change  (everything  from
dragon’s  den  style  investment  competitions  to  mentoring  and  training  local  organizations  on
financial skills).
Happily, it was Chatham House Rules, so no need to remember who said what. Some highlights:
Learning from our own history
The  aid  business  suffers  from  both  amnesia  and  nostalgia:  some  people  consign  the  past  to
oblivion  and  think  everything  needs  to  be  new  (including  lots  of  painfully  and  expensively






the  complex,  fast­changing  rapids  of  real  life.  Good  local  organizations  are  embedded  in  local
realities, endure far longer than individual projects, and move swiftly from issue to issue according
to the changing context. So can donors really not find a way to back good ones with the right kind














What is the private sector in our heads?
I  fear  that  parts  of  the  aid  biz  have  internalised  a  1940s  Fordist/Taylorist  private  sector  model
rather than anything more modern. So it’s all about plans, control, metrics, efficiency, predictability,
rather  than  risk­taking,  trusting  a  few  mavericks  to  try  stuff  out,  or  generally  more  Venture
Capitalist type approaches.
Could DFID help us all get SMARTer?
I  was  struck  by  the  contrast  between  the  feedback  from  partner  organizations  (funding  is
horrendously complex, with numerous competing reporting frameworks that suck the energy out of
any  organization)  and  DFID’s  brilliant  internal  ‘SMART  rules’  process,  which  has  gone  in  the
opposite  direction,  simplifying  rules  and  pushing  power  down  the  decision  chain  closer  to  the
programme. That process began with an  ‘end  to end’  review of how decisions are made within




As  I  say,  it was a  fun  session,  and  confirms my general  feeling  that  you often get more out  of
spending time with people from other disciplines, than splitting hairs with your own mafia.
Duncan Green is senior strategic advisor at Oxfam GB, author of ‘From Poverty to Power’,
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